|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP**

**NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN K66 (HỆ ĐH)**

Học phần:Thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập: 1

Mã học phần: DC4TH70 Số Tín chỉ: 4

Lớp học phần: **Thực tập tốt nghiệp-1-18 (01)/66DCHT21(Nhóm\_198)**

Học kỳ 1 năm học 2018-2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã sinh viên** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Điểm Quá Trình** |
| 1 | 66DCHT20906 | Bùi Công Huy | 66DCHT21 | 9 |
| 2 | 66DCHT20102 | Mai Tiến Thắng | 66DCHT21 | 9,5 |
| 3 | 66DCHT21201 | Trần Phương Nam | 66DCHT21 | 10 |
| 4 | 66DCHT20818 | Nguyễn Văn Tám | 66DCHT21 | 8 |
| 5 | 66DCHT20468 | Nguyễn Trọng Đức | 66DCHT21 | 8 |
| 6 | 66DCHT20753 | Nguyễn Đức Duy | 66DCHT21 | F |
| 7 | 66DCHT20452 | Đỗ Trường Thành | 66DCHT21 | 8 |
| 8 | 66DCHT20175 | Nguyễn Cao Sơn Lâm | 66DCHT21 | 8 |
| 9 | 66DCHT20766 | Đỗ Thị Hoa | 66DCHT21 | 10 |
| 10 | 66DCHT20134 | Nguyễn Thành Lộc | 66DCHT21 | F |
| 11 | 66DCHT21163 | Trịnh Quốc Dũng | 66DCHT21 | 9 |
| 12 | 66DCHT20782 | Đỗ Thành Đạt | 66DCHT21 | 9 |
| 13 | 66DCHT21206 | Nguyễn Thị Phượng | 66DCHT21 | 9,5 |
| 14 | 66DCHT21330 | Bùi Tuấn Đạt | 66DCHT21 | 10 |
| 15 | 66DCHT21029 | Lê Văn Đạt | 66DCHT21 | 10 |
| 16 | 66DCHT21304 | Đoàn Trần Minh | 66DCHT21 | 8,5 |
| 17 | 64DCMT3001 | Lê Minh Đức | 66DCHT21 | 10 |
| 18 | 66DCHT21312 | Phạm Thị Mến | 66DCHT21 | 9 |
| 19 | 66DCHT20227 | Mai Hồng Quang | 66DCHT21 | 8,5 |
| 20 | 66DCHT20465 | Nguyễn Hoàng Dương | 66DCHT21 | 8 |
| 21 | 66DCHT20674 | Lê Hương Quỳnh | 66DCHT21 | 9 |
| 22 | 66DCHT20778 | Nguyễn Danh Khoa | 66DCHT21 | 8 |
| 23 | 66DCHT21276 | Khuất Văn Bắc | 66DCHT21 | F |
| 24 | 66DCHT20797 | Đỗ Tự Bình | 66DCHT21 | 8 |
| 25 | 66DCHT20190 | Đỗ Đức Sơn | 66DCHT21 | 9 |
| 26 | 66DCHT20220 | Nguyễn Đức Thanh | 66DCHT21 | F |
| 27 | 66DCHT20585 | Đỗ Thị Thảo | 66DCHT21 | F |
| 28 | 66DCHT20657 | Đỗ Thị Lan Anh | 66DCHT21 | 9 |
| 29 | 66DCHT21095 | Đặng Tuấn Anh | 66DCHT21 | 8,5 |
| 30 | 66DCHT20167 | Nguyễn Anh Đức | 66DCHT21 | 8 |
| 31 | 66DCHT20396 | Vũ Xuân Tiệp | 66DCHT21 | F |
| 32 | 65DCMT24452 | Phạm Đình Hòa | 66DCHT21 | 9 |
| 33 | 66DCHT20947 | Lê Thị Thu Trà | 66DCHT21 | F |
| 34 | 66DCHT20777 | Lê Thế Khiết | 66DCHT21 | 9,5 |
| 35 | 66DCHT21324 | Trần Lương Ngọc Trâm | 66DCHT21 | F |
| 36 | 66DCHT21329 | Bùi Thùy Trang | 66DCHT21 | 9,5 |
| 37 | 66DCHT20483 | Tạ Mạnh Tiền | 66DCHT21 | 10 |
| 38 | 66DCHT20911 | Lê Văn Trường | 66DCHT21 | 10 |
| 39 | 66DCHT20878 | Bùi Văn Tuyên | 66DCHT21 | 10 |
| 40 | 66DCHT20525 | Nguyễn Thế Tiến | 66DCHT21 | 7,5 |
| 41 | 66DCHT20756 | Nguyễn Hoàng Đăng Trung | 66DCHT21 | F |
| 42 | 66DCHT20431 | Nguyễn Thanh Tùng | 66DCHT21 | 7,5 |
| 43 | 66DCHT20999 | Nguyễn Minh Tú | 66DCHT21 | 8 |
| 44 | 66DCHT21162 | Phạm Thái Sơn | 66DCHT21 | 8,5 |
| 45 | 66DCHT20721 | Nguyễn Thị Thơm | 66DCHT21 | 9,5 |
| 46 | 66DCHT20174 | Trương Thị Hà Trang | 66DCHT21 | 10 |
| 47 | 66DCHT21223 | Nguyễn Thế Trịnh | 66DCHT21 | 9,5 |
| 48 | 66DCHT20310 | Dương Đức Trung | 66DCHT21 | 8,5 |

*Hà Nội, ngày......tháng .....năm 2019*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GV HD TT | GV HD TT | XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN |
| GV HD TT | GV HD TT |  |
| GV HD TT | GV HD TT |  |
| GV HD TT | GV HD TT |  |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP**

**NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN K66 (HỆ ĐH)**

Học phần:Thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập: 1

Mã học phần: DC4TH70 Số Tín chỉ: 4

Lớp học phần: **Thực tập tốt nghiệp-1-18 (02)/66DCHT22(Nhóm\_203)**

Học kỳ 1 năm học 2018-2019

| **STT** | **Mã sinh viên** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Điểm Quá Trình** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66DCHT21419 | Trần Việt Hoàng | 66DCHT22 | F |
| 2 | 66DCHT21338 | Nguyễn Quốc Hùng | 66DCHT22 | F |
| 3 | 66DCHT22149 | Đặng Thị Thùy Linh | 66DCHT22 | 10 |
| 4 | 66DCHT21885 | Nguyễn Duy Anh | 66DCHT22 | F |
| 5 | 66DCHT21331 | Cao Ngọc Tuấn Anh | 66DCHT22 | 9 |
| 6 | 66DCHT21752 | Nguyễn Chấn Hiệp | 66DCHT22 | 10 |
| 7 | 66DCHT21931 | Đỗ Quang Nam | 66DCHT22 | F |
| 8 | 66DCHT21816 | Phạm Thế Duyệt | 66DCHT22 | 9 |
| 9 | 66DCHT21490 | Phạm Thị Mai | 66DCHT22 | 10 |
| 10 | 66DCHT21455 | Trần Văn Giang | 66DCHT22 | F |
| 11 | 66DCHT21432 | Trần Văn Quyền | 66DCHT22 | 9 |
| 12 | 66DCHT21336 | Nguyễn Văn Chiến | 66DCHT22 | F |
| 13 | 66DCHT21489 | Nguyễn Văn Tân | 66DCHT22 | 9 |
| 14 | 66DCHT21541 | Ngô Thị Luyến | 66DCHT22 | 10 |
| 15 | 66DCHT21754 | Lê Thị Len | 66DCHT22 | 10 |
| 16 | 66DCHT21506 | Vũ Thị Đông Anh | 66DCHT22 | 7,5 |
| 17 | 66DCHT22030 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 66DCHT22 | 10 |
| 18 | 66DCHT22026 | Trần Hoàng Long | 66DCHT22 | 9 |
| 19 | 66DCHT22131 | Nguyễn Đăng Huế | 66DCHT22 | F |
| 20 | 66DCHT21453 | Vũ Thị Thu Ngân | 66DCHT22 | 8,5 |
| 21 | 66DCHT21818 | Trần Hữu Bảo Ngọc | 66DCHT22 | 7,5 |
| 22 | 66DCHT21747 | Dương Thị Minh | 66DCHT22 | 10 |
| 23 | 66DCHT21966 | Phạm Duy Phi | 66DCHT22 | 9,5 |
| 24 | 66DCHT21790 | Nguyễn Quang Dũng | 66DCHT22 | 8,5 |
| 25 | 66DCHT22097 | Nguyễn Thị Nhạn | 66DCHT22 | 10 |
| 26 | 66DCHT22014 | Nguyễn Văn Trung | 66DCHT22 | 9 |
| 27 | 66DCHT22357 | Triệu Thị Thúy | 66DCHT22 | 9 |
| 28 | 66DCHT21595 | Nguyễn Khánh Nam | 66DCHT22 | 10 |
| 29 | 66DCHT22170 | Trần Đình Trung | 66DCHT22 | 9,5 |
| 30 | 66DCHT21947 | Triệu Quang Sơn | 66DCHT22 | 10 |
| 31 | 66DCHT21753 | Vũ Minh Đức | 66DCHT22 | 8 |
| 32 | 66DCHT21668 | Phân Trịnh Nhật Tân | 66DCHT22 | 10 |
| 33 | 66DCHT21690 | Nguyễn Thế Hoàng | 66DCHT22 | 9 |
| 34 | 66DCHT21409 | Trần Văn Tuân | 66DCHT22 | 8,5 |
| 35 | 66DCHT21881 | Phạm Tất Thắng | 66DCHT22 | 8,5 |
| 36 | 66DCHT21447 | Nguyễn Văn Thiên | 66DCHT22 | 7,5 |
| 37 | 66DCHT21384 | Lê Thị Ngọc Trinh | 66DCHT22 | 9 |
| 38 | 66DCHT22129 | Nguyễn Thị Thúy | 66DCHT22 | 9,5 |
| 39 | 66DCHT22237 | Lê Văn Tùng | 66DCHT22 | 9,5 |

*Hà Nội, ngày......tháng .....năm 2019*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GV HD TT | GV HD TT | XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN |
| GV HD TT | GV HD TT |  |
| GV HD TT | GV HD TT |  |
| GV HD TT | GV HD TT |  |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP**

**NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỢT K66 (HỆ ĐH)**

Học phần:Thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập: 1

Mã học phần: DC4TH70 Số Tín chỉ: 4

Lớp học phần: **Thực tập tốt nghiệp-1-18 (03)/66DCHT23(Nhóm\_208)**

Học kỳ 1 năm học 2018-2019

| **STT** | **Mã sinh viên** | **Họ và tên** | **Lớp** | **Điểm Quá Trình** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66DCHT23206 | Ngô Quốc Anh | 66DCHT23 | 8 |
| 2 | 66DCHT22799 | Phạm Văn Bảo | 66DCHT23 | 8 |
| 3 | 66DCHT22447 | Trần Đình Công | 66DCHT23 | 8 |
| 4 | 66DCHT22401 | Nguyễn Quốc Hoàng | 66DCHT23 | 8 |
| 5 | 66DCHT22873 | Đỗ Mạnh Hùng | 66DCHT23 | 8 |
| 6 | 66DCHT23138 | Chu Minh Khải | 66DCHT23 | 8 |
| 7 | 66DCHT23092 | Lưu Trung Kiên | 66DCHT23 | 8 |
| 8 | 66DCHT22547 | Vũ Mình Vương | 66DCHT23 | 9 |
| 9 | 66DCHT23028 | Đỗ Văn Sơn | 66DCHT23 | F |
| 10 | 66DCHT22717 | Lê Văn Tuấn | 66DCHT23 | 9 |
| 11 | 66DCHT22418 | Lê Tiến Dũng | 66DCHT23 | 8 |
| 12 | 66DCHT22767 | Trần Quốc Đạt | 66DCHT23 | 8 |
| 13 | 66DCHT23255 | Trần Tiến Đạt | 66DCHT23 | 8 |
| 14 | 66DCHT22557 | Phạm Thị Thúy Kiều | 66DCHT23 | 9 |
| 15 | 66DCHT23063 | Vũ Đình Quang | 66DCHT23 | 9 |

*Hà Nội, ngày......tháng .....năm 2019*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GV HD TT | GV HD TT | XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN |
| GV HD TT | GV HD TT | GV HD TT |
| GV HD TT | GV HD TT | GV HD TT |